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Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesinin İnanç Turizmi Kapsamında
Değerlendirilmesi
Kübra Nur Sevim1, Nalan Işık2, ve Metin Sürme3
1

Sosyal Bilimler Enstitüsü
2
Turizm Fakültesi
3
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
Gaziantep Üniversitesi, Türkiye

Özet
Malatya il sınırları içerisinde yer alan Darende ilçesindeki önemli bir inanç turizmi merkezi olan
Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’nin öneminin yeterince bilinmediği, reklam ve tanıtım
faaliyetlerinin yetersiz olduğu ve aynı zamanda inanç turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir. Bu bilgilerden yola çıkılarak araştırmanın amacı; Somuncu Baba
Türbesi’nin inanç turizmi çerçevesinde neden değerlendirilemediğini tespit etmektir. Bu kapsamda
çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve Somuncu Baba
Türbesi’ni ziyaret eden bireylerin ziyaret etme nedenleri ve tekrar ziyaret etme niyetlerine
bakılmıştır. Araştırmanın evrenini Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler
oluşturmaktadır. Somuncu baba türbesini ziyaret eden 36 yerli ve 4 yabancı olmak üzere 40 kişiden
veriler toplanmıştır. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Araştırmanın Somuncu Baba Türbesini ziyaret etmiş kişilerle görüşülerek hazırlanması, konu olan
yerin inanç turizmi açısından mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde ifade edilmesinde faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: inanç turizmi, turizm potansiyeli, Somuncu Baba

Evaluation of Somuncu Baba Tomb and Complex within the Scope of Faith
Tourism
Abstract
It is thought that the importance of Somuncu Baba Tomb and Complex, which is an important
religious tourism center in Darende district, located within the provincial borders of Malatya, is
not known enough, advertising and promotional activities are insufficient, and at the same time,
the potential of faith tourism should be evaluated. Based on this information, the aim of the
research is to determine why the Tomb of Somuncu Baba cannot be evaluated within the
framework of faith tourism. In this context, the interview technique, one of the qualitative research
methods, was used in the study and the reasons for visiting the Somuncu Baba Tomb and their
intention to visit again were examined. The population of the research consists of domestic and
foreign tourists visiting Somuncu Baba Tomb. Data were collected from 40 people, 36 locals and
4 foreigners, who visited the Somuncu Baba tomb. In this context, a semi-structured interview
form was prepared. It is thought that the preparation of the research by interviewing the people
who have visited the Tomb of Somuncu Baba will be useful in expressing the current situation of
the place in terms of faith tourism in a comprehensive way.
Keywords: faith tourism, tourism potential, Somuncu Baba
1

University of South Florida (USF) M3 Publishing

Recommended Citation: Sevim, K. N., Işık, N., & Sürme, M. (2022). Somuncu Baba türbesi ve
külliyesinin inanç turizmi kapsamında değerlendirilmesi [Evaluation of Somuncu Baba tomb and
complex within the scope of faith tourism]. In L. Altinay, O. M. Karatepe, & M. Tuna (Eds.),
Daha iyi bir dünya için turizm (Vol 2, pp. 1–10). USF M3 Publishing.
https://www.doi.org/10.5038/9781955833103
Giriş
İnanç ve seyahat etme kavramlarının geçmişi, insanlık tarihinin başladığı döneme dayanmaktadır.
İnanç turizmi, turizmin gelişmesine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamanın yanı sıra turistler ve
ev sahibi topluluklar arasında kültürel, politik, dini ve sosyal bağlantılar kurmaktadır (Pang Lin,
2021). İnanç kavramından bahsederken din kavramının önemi unutulmamalıdır. Turizm
faaliyetlerinin çeşitliliğine bakıldığında dini amaçla yapılan ziyaretlerin büyük bir etkisi vardır.
İnanç turizmi, manevi veya inanç temelli turizm olarak ele alınabilir (Huang, Pearce, Guo, Shen,
2020). Bu bağlamda, turizm ve inanç kavramlarının birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken bir
ilişkisi vardır denilebilir. Rinschede (1992) ‘ye göre inanç turizmi, tatil ve kültür turizmi ile
yakından bağlantılıdır. Pang Lin (2021), turizmin en eski biçimlerinden biri olan inanç turizmi
faaliyetlerinin gelişimini sürdürebilmesi için turizmin bir ya da birkaç paydaşına değil tüm
paydaşlarına ihtiyaç duyduğunu savunmuştur.
İnanç turizminin yıl boyunca yapılabilirliği yani mevsimsellik özelliğinin olmaması, inanç
turizminin öneminin artmasında bir etken olmuştur (Karaman ve Usta, 2006). İnanç turizmi
pazarındaki gelişmeler dünya çapında sürekli artmış ve bu gelişmelerin daha ileriye gitmesi
hedeflenmiştir (Sanchez ve Moral, 2019). Bir yeri ya da bölgeyi çekici yapan ana bileşen; dini
inanç ile özdeşleşmiş kişilerin yaşadıkları, ziyaret etikleri ya da önemli sayılacak görüşmelerin
gerçekleştiği mekânlar olabileceği gibi; dünyadaki yaşamını tamamladıktan sonra defnedildikleri
bilinen yerlerdir. Bu yerlere örnek verilirse; camiler, kiliseler, anıt mezarlar, türbeler vb.
sıralanabilir (Özgen, 2013). Dini mekanlara yapılan ziyaretler esnasında bireyler çeşitli deneyimler
kazanabilirler. Türkiye, inanç turizmi merkezleri açısından zengin bir ülkedir. İnanç turizmi için
ilerleyen teknoloji ve gelişen çağ dikkate alındığında hem yerli hem de yabancı turistlerin
beklentileri ve seyahat hedeflerinin iyi bilinmesi büyük önem arz etmektedir (Altun ve Çınar,
2019).
Bu kapsamda Malatya ilinin Darende ilçesinde bulunan Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesinin
öneminin yeterince bilinmediği, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olduğu ve aynı zamanda
inanç turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenlerde yola
çıkılarak çalışmanın amacı; Somuncu Baba Türbesinin inanç turizmi kapsamında neden
değerlendirilemediğini tespit etmektir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme tekniği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Somuncu
Baba Türbesini ziyaret eden 36 yerli ve 4 yabancı turist olmak üzere toplam 40 kişiden veriler
toplanmıştır. Çalışmada Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden bireylerin ziyaret etme nedenleri
ve tekrar ziyaret etme niyetlerine de bakılmıştır.
Literatür Taraması
Turizm türleri içerisinde, küresel inceleme yapıldığında sayısal olarak en fazla turist potansiyeline
sahip olan tür inanç turizmidir. Dini inanışların var olduğu tarihten itibaren, bireyler mensup
olduğu dinin görev ve kurallarını uygulamak üzere kutsal mekanları ziyaret etmişler ve bu durum
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sonucunda da kutsal sayılan yerlere kitlesel yönelimlerin de arttığı tespit edilmiştir (Albayrak,
2013). Turizm, geleneksel olarak din ile yakından bağlantılıdır; dini yapılar, ritüeller, festivaller
önemli turistik mekanlar olarak sayılabilir (Henderson, 2003).
Raj (2012) dini faaliyette bulunan turistlerin hac ibadeti ve diğer dini yerleri ziyaret etme
motivasyonlarını tespit etmek amacıyla Müslüman ziyaretçilerin dini mekanlara duydukları ilgi ve
ziyaretleri esnasındaki temel motivasyonları hakkında bir araştırma yapmıştır. Müslüman
turistlerin ziyaretleri esnasında kendileri için tam olarak ne aradığı tartışılmıştır. Nitel bir yöntem
kullanılmış olup eylem çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırma ile Müslüman ziyaretçilerin hac
faaliyetini ilahi aşkı bulmak için yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. Dini mekanlarda namaz kılmanın
da temel motivasyonlardan biri olduğu tespit edilmiştir. Mekke ve Medine’deki dini ziyaret
yerlerinin İslam inancının kilit ziyaret noktalarından olduğu sonucuna varılmıştır.
Pang Lin (2021) turizmin başarısının tüm paydaşların birliğine ihtiyaç duyduğunu düşünerek bir
çalışma gerçekleştirmiştir. DaJia Mazu hac yolculuğundaki paydaşların öneminin belirlenmesi
üzerine bir anket çalışması yapılmış ve 12 uzmandan görüş alınmıştır. Elde edilen verilerin
analizine göre, ev sahibi toplulukların Mazu'ya olan bağlılığı, DaJia Mazu hac ziyaretini tüm
diğerlerinden ayırır sonucuna ulaşılmıştır. DaJia Mazu ziyaretleri esnasında en büyük paydaşların
ise ev sahibi halk ve yöneticilerin olduğu tespit edilmiştir. Organizatör ve yöneticiler inanç turizmi
faaliyetleri için kilit paydaşları belirleyip hac ve inanç turizmini geliştirmeye öncelik vermelidirler
şeklinde öneride bulunmuştur.
Türker, Akça ve Uçar (2019) inanç merkezlerine ziyarette bulunan bireylerin seyahat
motivasyonlarını incelemek üzere bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma kapsamında nicel
bir teknik kullanılarak Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi’ni ziyaret eden 441 kişiye anket uygulanmıştır.
Yapılan anket verileri incelendiğinde, ziyaretçilerin Kastamonu'daki dini mekân ve yerleri
yalnızca dini önemleri sebebiyle değil; doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri için de ziyaret ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Altun ve Çınar (2019) Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin seyahat
motivasyonları ve tecrübelerini inceleyip demografik özellikler kapsamında benzerlik ya da
farklılık gösterip göstermediğini ifade etmek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Nitel araştırma
yöntemi kullanılarak Mevlâna Müzesi’ni ziyaret eden 12 yerli ve 12 yabancı birey ile görüşmeler
yapılmıştır. Veriler içerik analizi yapılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda inançları
doğrultusunda ziyarette bulunan yerli turistlerin, yabancı turistlere göre ziyaret amaçlarının dini
hedefler doğrultusunda gerçekleştiğini, yabancı turistlerin ise ziyaret hedeflerinin kültürel anlamda
zenginlik kazanmak ve yeni şeyler öğrenmek amacı ile gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.
Alparslan (2016) kutsal mekanları ziyaret eden bireylerin davranışlarını belirlemek amacıyla bir
çalışma yapmıştır. Kayseri ilinde bulunan Seyyid Burhaneddin Türbesi çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Bu kapsamda çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış, türbeyi ziyaret eden
350 katılımcıya yüz yüze anket uygulanmıştır. Ziyaretçilerin kutsal mekanları ziyaret etme
nedenleri ifade edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler faktör ve ayırma analizine tabii
tutulmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre katılımcıların ziyaret nedenleri sırasıyla; huzur,
içsel rahatlama, din ve turistik gezi olarak ifade edilmiştir. Çalışma sonucunda türbeyi ilk defa
ziyaret eden katılımcıların Kayseri ili dışından geldikleri; birden fazla ziyarette bulunan
katılımcıların ise Kayseri ilinde ikamet ettiği görülmüştür.
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Alanyazın incelendiğinde inanç turizmi, genel olarak dini ihtiyaçları gidermek ve kültürel anlamda
deneyim kazanmak için yapılan alternatif turizm faaliyetleri olarak bilinmektedir. Aynı zamanda
inanç turizminde temel motivasyonun turizm faaliyetine katılan bireyin manevi doyum sağlaması
olduğu sonucuna ulaşılabilir. En nihayetinde Somuncu Baba Türbesinin inanç turizmi
potansiyelinin incelendiği bu çalışmanın konu olan yeri ziyaret etmiş kişilerle görüşülerek
hazırlanması inanç turizmi açısından mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde ifade edilmesinde
faydalı olacağı düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmada Somuncu Baba Türbesi’ni inanç turizmi çerçevesinde değerlendirmek ve bölge
turizminin tanıtımına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Somuncu Baba
Türbesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden bireylerin
ziyaret etme nedenleri ve tekrar ziyaret etme niyetlerine bakılmıştır. Somuncu baba türbesini
ziyaret eden 36 yerli ve 4 yabancı olmak üzere 40 kişiden veriler toplanmıştır. Bu kapsamda yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Sorular ilgili literatür taranarak araştırmacılar
tarafından oluşturulmuştur. Görüşme formu hazırlanırken problemin belirlenmesi, görüşme
formundaki soruların hazırlanması, ön değerlendirilmenin yapılması ve mülakat sorularının
tamamlanma süreci olmak üzere 4 aşamadan oluşmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış biçimde
hazırlanan sorular üzerinden toplanmıştır.
Görüşme tekniği, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir metottur. İnsanların olaylar
kapsamındaki görüş ve tecrübelerini ortaya koyan güçlü bir yöntemdir, temel teknik ise sözlü
iletişimdir (Bogdan ve Biklen, 1992).
Tablo 1. Katılımcılara Yöneltilen Görüşme Soruları
1. Somuncu Baba Türbesini ziyaret etmenizde etkili olan sebepler nelerdir, ziyarete gelme fikri sizlerde nasıl oluştu?
2.Somuncu Baba Türbe ve Külliyesi sizlerde nasıl duygular oluşturmaktadır?
3. Bu ilde başka turizm faaliyetlerine katıldınız mı?
4. Somuncu Baba Türbesinin bulunduğu bu ili, inanç turizmi bakımından nasıl değerlendirmektesiniz?
5. Somuncu Baba Türbesini tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Neden?
6. Bu turistik yere kim ya da kimler ile geldiniz? (Kendim, tur ile ,ailem ile ,arkadaşlarım ile vb.)

Görüşmeler aracılığı ile toplanan veriler MAXQDA 2018 programında içerik analizine tabii
tutulmuştur.
Bulgular
Çalışmada ilk olarak katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin veriler analiz edilmiştir.
Çalışmaya katılan ziyaretçilerin demografik bilgilerine ilişkin verilere Tablo 2’de yer verilmiştir.
Elde edilen araştırma bulgularına göre katılımcıların %52,5’i kadın, %47,5’i erkektir.
Katılımcıların yaşlarına bakıldığında %15’i 18-24, %30’u 25-34, %45’i 35-44, %7,5’i 45-54 ve
%2,5’i 55-64 yaş aralığındadır. Bunun yanı sıra, katılımcıların %2,5’i ilk ve ortaöğretim, %32,5’i
lise, %12,5’i ön lisans, %27,5’i lisans, %22,5’i yüksek lisans ve %2,5’i doktora mezunudur.
Demografik bilgiler incelediğinde, inanç turizmi faaliyetine katılan bireylerin çoğunlukla 25-34
yaş arası genç ve 35-44 yaş arası orta yaş grubu bireylerden oluştuğu görülmektedir. İlk olarak
nitel veri çözümleme programı MAXQDA programı ile katılımcıların cevaplarında en çok tekrar
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edilen sözcükler belirlenmiş ve bir sözcük bulutu oluşturulmuştur. Anlamlı olmayan kelimeler
listeden çıkarılmıştır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ve Üzeri
Eğitim Durumu
İlk ve Ortaöğretim Mezunu
Lise Mezunu
Önlisans Mezunu
Lisans Mezunu
Yüksek Lisans
Doktora

Katılımcılar
21
19
Katılımcılar
6
12
18
3
1
Katılımcılar
1
13
5
11
9
1

Şekil 1.Katılımcıların Ziyaretleri ile İlgili En Sık Kullandığı Kelimeler- Kelime Bulutu

Ziyaret Etme Fikri
Çalışmanın ilk sorusu “Somuncu Baba Türbesini ziyaret etmenizde etkili olan sebepler nelerdir,
ziyarete gelme fikri sizlerde nasıl oluştu?” dur. Bu soruya yerli ziyaretçiler tarafından verilen
yanıtlar incelendiğinde yerli katılımcıların çoğu “doğal güzellikleri görmek” ve “yeni bir yer
keşfetmek” isteği ile ziyarete ettiklerini ifade etmişlerdir. Diğer katılımcılardan bazıları ise “dini
nedenler ve yakın” olması sebebiyle ziyarette bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu soruya verilen
cevaplardan birkaçı şöyledir:
Somuncu babanın hayatını biraz okuyunca (Katılımcı 11).
Ziyaret etme sebebim sadece Türbe için değil Darende ilçesinin güzelliği rafting etkinliği vardı doğal
güzelliği şelalesi sebebiyle gelmiştik (Katılımcı 14).
Malatya ilinde doğal güzellikler eşliğinde ziyaret edilecek tarihi veya kültürel destinasyonların sayısı
sınırlıdır. Somuncu Baba bu bakımdan ziyaret edilmeye değer en öncelikli turizm destinasyonudur. Doğal
güzellikleri, kültürel dokusunun yanı sıra manevi duygulara hitap eden dokusu ile beni cezbettiği için
ziyaret etmek istedim (Katılımcı 26).
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Yabancı ziyaretçilerin vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde katılımcıların genel olarak ziyaret
için özel bir sebeplerinin olmadığı görülmüştür. Bu soruya yabancı katılımcıların vermiş olduğu
cevaplardan bazıları şöyledir:
Özel bir nedeni yoktu. Malatya'da yeni bir yer görmek istedik (Katılımcı 38).
Daha önce Türkiye'ye seyahat etmiş bir rehber arkadaşımın tavsiyesi ile (Katılımcı 39).

İlk sorudan alınan cevaplardan hareketle ziyaretçilerin bir dini mekânı kendi inançları
doğrultusunda ziyaret ederken hissettikleri ile farklı inançlara sahip ziyaretçilerin motive olduğu
öğeler değişkenlik göstermektedir sonucuna ulaşılmıştır.
Şekil 2. Ziyaret Etmede Etkili Olan Faktörler Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Duygusal Faktörler
Çalışmanın ikinci sorusu “Somuncu Baba Türbe ve Külliyesi sizlerde nasıl duygular
oluşturmaktadır?” şeklindedir. Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden katılımcıların cevapları
incelendiğinde katılımcıların çoğunun “huzur, manevi doyum ve hayranlık” hislerinin ön planda
olduğunu ifade etmişlerdir. Yerli katılımcıların verdiği bazı cevaplar şöyledir:
Maneviyatı yüksek bir yer, Burada yaşananlar ve insanların buraya geldiklerinde iç güdüsel duydukları
saygı, sevgi ve hayranlık beni etkilemiştir (Katılımcı 1).
Yapının bulunduğu doğa ve dini anlamdaki manevi duygular huzur veriyor (Katılımcı 28).

Yabancı ziyaretçilerin verdiği yanıtlardan bazıları şöyledir:
Beni sakin ve huzurlu hissettirdi (Katılımcı 37).
Somuncu Baba'yı ziyaret ettiğim için mutlu ve güzel hissettim (Katılımcı 38).

Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden katılımcıların ziyaretlerinde hissettikleri duygular
incelendiğinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin olumlu duygular besledikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Çoğunlukla huzur duygusunun ön plana çıktığı görülmüştür.
Diğer Turizm Faaliyetlerine Katılım
Çalışmanın üçüncü sorusu, “Bu ilde başka turizm faaliyetlerine katıldınız mı?” dır. Somuncu Baba
Türbesi ziyareti haricinde katılımcıların diğer turizm faaliyetlerine katılım durumları
araştırılmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%72,5) bu soruya “evet” yanıtını vermiştir.
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Katılımcılar Malatya ilinde “Arslantepe Höyüğü, Tohma Kanyonu ve Battalgazi Ulu Cami’yi
ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir.
Şekil 3. Duygu Oluşumuna Yönelik Bulgular

Şekil 4. Diğer Turizm Faaliyetlerine Katılım-Alt Kod Grafiği

İnanç Turizmi Değerlendirilmesi
Çalışmanın dördüncü sorusu “Somuncu Baba Türbesinin bulunduğu bu ili, inanç turizmi
bakımından nasıl değerlendirmektesiniz?” şeklinde hazırlanmıştır. Somuncu Baba Türbesini
ziyarete gelen yerli ve yabancı katılımcıların yanıtları incelenmiştir. Yerli katılımcıların
çoğunlukla “olumlu olduğunu” ve “inanç turizmi açısından zengin olduğunu” belirtmişlerdir. Bu
soruya yerli katılımcıların vermiş olduğu yanıtlarından bazıları şöyledir:
Burası inanç turizmi bakımından zengin bir yer farklı destinasyon noktaları da var ve gerekli değer ve özen
gösteriliyor (Katılımcı 1)
İnanç turizmi bakımından çok önemli ve gezilip görülmeye değer tarihi dokusu bozulmamış ve estetik
olarak tatmin ediyor insanı (Katılımcı 30)

Yabancı katılımcıların vermiş olduğu yanıtlar incelendiğinde ise “inanç turizmi için
gelmediklerini” ve “hiçbir fikirlerinin olmadığını” söylemişlerdir. Yabancı katılımcıların vermiş
olduğu yanıtlardan bazıları şöyledir:
İnanç turizminden çok bir tür milli park ve güzel bir köydü benim için (Katılımcı 37)
Bunun için hiçbir fikrim yok. "İnanç turizmi" için gelmedim (Katılımcı 40)
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Şekil 5.Katılımcıların İnanç Turizmi Değerlendirmeleri Frekans Grafiği

Elde edilen verilere göre, yabancı katılımcıların inanç turizmi kapsamındaki fikirleri ele
alındığında inanç turizmi hakkında net fikirlerinin olmadığı görülmüştür. İnanç temelli ziyaret
edenlerin daha net fikirlerinin olduğu sonucuna varılmıştır.
Tekrar Ziyaret Etme Niyeti
Çalışmada, katılımcılara Somuncu Baba Türbesini tekrar ziyaret etmeyi isteyip istemedikleri ile
ilgili “Somuncu Baba Türbesini tekrar ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz? Neden?” görüşmenin
beşinci sorusu iletilmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu tekrar ziyaret etmek istediklerini
belirtmişlerdir. Yerli katılımcılar “burada huzur buldukları için”, “doyumluk bir yer olmadığı için”
ve “civardaki doğal güzellikleri görmek için” tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir.
Yerli ziyaretçilerin vermiş olduğu yanıtların bazıları şöyledir:
Evet, her mevsim ayrı bir güzelliği var farklı zamanlarda da görmek isterim (Katılımcı 1)
Kesinlikle isterim, çünkü o sakinlik ve ortam insanı kendine çekiyor (Katılımcı 30)

Yabancı ziyaretçiler çoğunlukla (%75) tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir. “Fotoğraf
çekmek için” ve “etkilendikleri için” tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir. Yabancı
katılımcıların verdikleri yanıtların bazıları şu şekildedir:
Evet, gelecek yaz ziyaret etmek istiyorum (Katılımcı 38)
Türkiye'ye gelirsek tekrar gezmek, fotoğraf çekmek ve nehir çevresinde yemek yemek isterim (Katılımcı 39)

Şekil 6. Katılımcıların Tekrar Ziyaret Etme İsteği Frekans Grafiği
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Çalışmada, son olarak katılımcılara “Bu turistik yere kim ya da kimler ile geldiniz?” sorusu
yöneltilmiştir. Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunun ziyarete “aile” (%50) ile geldikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Aile ile ziyaret edildiği cevabını “arkadaşlar ile” (30,4), “bireysel” (%12,5) ve “tur”
(%7,1) ile cevapları takip etmektedir.
Şekil 7. Katılımcıların Ziyaretlerini (Aile, Arkadaş, Tur, Bireysel) Gerçekleştirdiği Frekans
Grafiği

Sonuç ve Öneriler
İnsanlar geçmişten günümüze kadar kutsal sayılan yerleri ziyaret etmişlerdir. Bireyleri seyahat
etmeye iten önemli sebeplerden biri de inançtır. Bireyler ziyaretlerinde belli beklentileri
karşılamak isterler. Kültürel zenginlik kazanma, huzur duygusunu tatma ve dini görevleri yerine
getirmiş olmanın verdiği mutluluğu yakalama, tatmin sağlama vb. için ziyarette bulunabilirler.
Ziyaretçilerin kutsal bir mekâna ziyareti esnasında hissettikleri duygu, düşünce ve motivasyonlar
oldukça önemlidir. Türkiye inanç turizmi merkezi sahipliği açısından oldukça zengin bir ülkedir.
Bu kapsamda Malatya ilinde bulunan Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’nin inanç turizmi
kapsamında neden değerlendirilemediği araştırılmıştır. Nitel bir araştırma yöntemi benimsenerek
Somuncu Baba Türbesini ziyaret eden 36 yerli ve 4 yabancı katılımcı olmak üzere 40 kişiden
veriler toplanmıştır. Bu kapsamda yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Veriler
MAXQDA 2018 programında analiz edilmiştir.
Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde ziyaretçilerin %52,5’i kadın, %47,5’i erkek
olduğu ifade edilmiştir. Katılımcılara 6 adet soru yöneltilmiş, alınan cevaplar tarafsız ve net bir
şekilde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların ziyaret etme nedenlerinin
bölgedeki doğal güzellikleri görme, yeni bir yer keşfetme isteği, dini nedenler, yakın mesafe,
aldıkları tavsiye ve öneriler ve tarihi dokuyu merak ettikleri, için geldikleri sonucu elde edilmiştir.
Katılımcıların ziyaretleri esnasında oluşan duygu durumlarına bakıldığında “yüksek maneviyat
hissi” ve “huzur” duygularının ön plana çıktığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan bu
çalışma Alparslan, (2016) ‘in yapmış olduğu çalışma sonuçları ile örtüşmektedir.
Katılımcıların vermiş olduğu yanıtlara göre Somuncu Baba Türbesi’nin mimari yapısı ve
etrafındaki doğal güzellikler ziyaretçiler dikkatini çekmiştir. Türbe’nin hemen yanı başındaki
Tohma Çayı ve Şelalesi katılımcılara huzur vermiştir. Bir turizm faaliyeti esnasında diğer
değerlerin (doğal güzellikler, atmosfer, mevcut konum ve mimari yapı vb.) Etkilerinin ne kadar
önemli olduğu sonucu elde edilmiştir. Katılımcıların tekrar ziyaret etme niyetleri incelendiğinde
%84,2’si tekrar ziyaret etmek istediklerini belirtmişlerdir. Elde edilen bu bulguya göre Somuncu
Baba Türbe ve Külliyesi’nin ziyaretçiler üzerinde olumlu bir etki bıraktığı söylenebilir.
Ziyaretçilerin bir turistik mekânı ziyaret etme sebepleri arasında duyum ve öneri de vardır. Bu da
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ağızdan ağıza pazarlamanın önemini vurgulamaktadır. Katılımcıların %12,5’i duyum ve öneriler
sonucu Somuncu Baba Türbesi’ni ziyaret etmek istediklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcılardan Somuncu Baba Türbesi’nin inanç turizmi bakımından değerlendirilmesi
istendiğinde katılımcıların %11,6’sı bu mekânın gelişime açık, geliştirilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Somuncu Baba Türbe ve Külliyesi’nin öneminin farkında olunması, doğal ve kültürel
değerler hakkında bilgi sahibi olunmak ve bir farkındalık oluşması için yapılan bu çalışma bilime
katkı sağlaması açısından önemlidir. En nihayetinde Somuncu Baba Türbesi’nin inanç turizmi
potansiyelinin incelendiği bu çalışmanın konu olan yeri ziyaret etmiş kişilerle görüşülerek
hazırlanması inanç turizmi açısından mevcut durumunun daha geniş bir şekilde ifade edilmesinde
faydalı olacağı düşünülmüştür.
Yapılan araştırma sonucunda verilebilecek öneriler şu şekildedir:
• İnanç turizmi faaliyetlerinin artması, ilgili destinasyonların akılda kalması ve tekrar
ziyaret edilebilmesi için yabancı ziyaretçiler de düşünülerek yabancı dildeki reklam,
tanıtım ve broşür gibi unsurların yabancı dilde de hazırlanmasına özen gösterilmelidir.
Bu sayede ziyarette bulunan bireylerin ilgili mekân hakkındaki kültürel bilgileri de
artabilecektir.
• Ağızdan ağıza pazarlama çekiciliği arttırabilir. Bu sebeple Somuncu Baba Türbesi’ne
ziyarette bulunan bireylerin önerileri dikkate alınmalı ve tanıtım faaliyetleri
arttırılmalıdır.
• İnanç turizmi faaliyeti diğer turizm faaliyetleri ile yakından ilişkilidir. Turistlerin
ziyaretleri esnasında alternatif olarak diğer yan aktiviteler tespit edilerek bölge çekiciliği
arttırılabilir, bu konuda bir planlama yapılmalıdır.
• Bu çalışma Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi’nin araştırılması ile sınırlandırılmıştır.
Bu kapsamda geniş örneklemlerle nicel çalışmalar yapılması, anket uygulanarak veri
toplanması önerilebilir.
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